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ABSTRAKT

Kapitali njerëzor është burimi themelor i rritjes ekonomike. Është çelësi për rritjen e
efikasitetit ekonomik. Dihet se investimet në arsim rrisin fuqinë punëtore të kualifikuar, e
cila rrit produktivitetin e punës dhe kështu do të ketë rritje ekonomike në mënyrë të
vazhdueshme drejt një niveli më të lartë të ekuilibrit të ekonomisë. Arsimi në çdo kuptim
është një nga faktorët themelorë të zhvillimit. Asnjë vend nuk mund të arrijë një zhvillim të
qëndrueshëm ekonomik pa investime të konsiderueshme në kapitalin njerëzor. Arsimi
pasuron të kuptuarit e njerëzve për veten dhe botën. Ai përmirëson cilësinë e jetës së tyre dhe
çon në përfitime të gjera sociale për individët dhe shoqërinë. Arsimi rrit produktivitetin dhe
kreativitetin e njerëzve dhe promovon sipërmarrjen dhe përparimet teknologjike. Arsim gjatë
gjithë jetës dhe trajnimi i kapitalit njerzor sot konsiderohet si një komponent thelbësor i
strategjive zhvillimore të BE –së. Ky është një faktor kyç për rritjen e vazhdueshme dhe të
qendrueshme të ekonomisë, për të permirësuar konkurrueshmërin dhe punësimin. Në këtë
punim përmes literaturës së mbledhur dhe analizave empirike të realizuar jam mundur që të
analizoj lidhjen mes investimeve në arsim dhe rritjes ekonomike dhe si këto investime në
arsim ndikojn në punësim. Rritja ekonomike e qëndrueshme ka një rëndësi jetësore për të
gjithë ekonomitë e vendeve, sidomos për vendet në zhvillim si Kosova e cila është përpara
sfidave të stabilitetit makroekonomik e politik, uljes së papunësisë dhe anëtarësimit në
Bashkimin Europian.
Fjalë kyqe: Edukimi, investimet në arsim, zhvillimi ekonomik, punësmi, Kosova
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1. HYRJE
Aktualisht rëndësia e arsimit në zhvillimin ekonomik të çdo vendi është një nga temat më të
diskutueshme dhe shtjellohet në aspekte të ndyshme. Investimi në arsim është një investim
shumë i rëndësishëm në zhvillimin e kapitalit human dhe konsiderohet me të drejtë motori i
zhvillimit në ekonominë e re botërore. Investimet në arsim kontribuojn në rritjen ekonomike.
Ai është një nga instrumentet kryesore për nxitjen dhe rritjen e outputit. Konkurrenca e dijes
brenda një ekonomie të globalizuar është bërë tregues i qartë i rolit të arsimit në zhvillimin
ekonomik. Arsimi është një faktor i rëndësishëm dhe përcaktues i rritjes ekonomike. Arsimi
është një përcaktues jo vetëm i një zhvillimi më të shpejtë dhe më të lartë ekonomik, por ka
edhe një ndikim pozitiv në të ardhurat dhe mirëqenien e individëve. Arsimi parashikon jo
vetëm punëtorë të arsimuar, por punonjës të dijes të aftë për të kontribuar në rritjen
ekonomisë. Arsimimi është konsideruar gjerësisht si një instrument udhëheqës i rritjes
ekonomike nëpërmjet kontributit të tij në ndërtimin e kapaciteteve të kapitalit human.
Përfitimet nga arsimi nuk shihen vetëm për individin e shkolluar, por edhe për ekonominë.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
Ka debate të ndryshme në atë se si ndikon arsimi në rritjen ekonomike. Shumë teori janë
përdorur për të studiuar marrëdhënien mes arsimit dhe rritjes ekonomike siq janë modelet e
rritjes neoklasike të (Romer, 1990) qe u përqendrua ne akumulimin e kapitalit human si burim
i përshpejtimit te rritjes ekonomike dhe (Solow, 1957) që ka vlerësuar kontributin e punës,
kapitalit dhe ndryshimeve teknologjike. Disa analiza empirike të shkallës së rritjes së PBBsë reale për frymë në SHBA sugjerojnë se vitet e shkollimit të mesëm dhe të lartë kontibuojnë
pozitivisht drejtë rritjes ekonomike. Kapitali njerëzor luan një rol të ndryshëm në teoritë e
ndryshimeve të rritjes ekonomike (Mohun P. Odit, August 2010)
(Bils & Klenow, 2000) argumentuan se një mënyrë për të treguar modelin Lucas (Uzawa,
1965) është se cilësia e arsimit mund të rritet me kalimin e kohës. Në këtë këndvështrim,
njohuritë e dhëna për fëmijët në shkollë në vitin 2000 janë më të larta se njohuritë që do të
kishin qenë në vitet 1950 ose 1990 dhe do të bënin një ndryshim më të madh në
produktivitetin e tyre në punësimin e tyre te mëvonshem.
Ekonomistët e njohur si (Smith & Marshall, 2015) perkatësisht në shekullin 19-të i kanë
dhënë rëndësi shumë të madhe investimeve në arsim duke parashtruar pyetjen: Si reflektohen
investimet në arsim në pasuri kombëtare dhe në shtimin e mundësive për fitime të mëdha të
njerëzve si individ?!
Roli i Arsimit të lartë në përdorimin e infrastrukturës dhe teknologjisë është vendimtar dhe
themelor në zhvillimin ekonomik rajonal (Schlottmann, 2010). Ekonomistët besojnë se
investimet në edukim ose kapital human rrisin produktin dhe produktivitetin e punës.
Investimi në kapitalin human është çelësi i së ardhmes sepse ekonomia është duke u drejtuar
nga njohuritë pas ekonomisë post industriale (Dickens, 2006)
(Becker & Schultz, 1962) hulumtuan mbi investimin e arsimit. Bënë hulumtime mbi
konceptin e kapitalit njerëzor dhe analizuan se arsimi është investimi më i mirë kombëtar që
në të ardhmen do të ishte i dobishëm për shoqërinë dhe vetë individin.
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(Bowman) bën një studim teorik dhe empirik mbi kapitalin njerëzor dhe deklaroi investimin
njerëzor si një revolucion në mendimin ekonomik.
Ekonomisti rus Strumilin dhe ekonomistë të tjerë evropianë "tërhoqën analogji midis
investimeve në arsim dhe investimeve në kapitalin fizik. (Psacharopoulos)
(Schultz , 1961) theksoi gjithashtu se investimet në arsim janë të frytshëm për rritjen e
hollësishme ekonomike.
Arsimi është aq shumë i rëndësishëm për suksesin në jetë. Arsimi është i rëndësishëm për
zhvillimin personal, shoqëror dhe ekonomik të kombit. Arsimi është i rëndësishëm për të
jetuar me lumturi dhe prosperitet. Arsimi fuqizon mendjet që do të jenë në gjendje të krijojnë
mendime dhe ide të mira. Arsimi u mundëson nxënësve të bëjnë analizën gjatë marrjes së
vendimeve për jetën. Një person i arsimuar ka aftësinë për të dalluar të drejtën dhe të
gabuarën, të mirën dhe të keqen. Është përgjegjësia më e madhe e një shoqërie për të edukuar
qytetarët e saj

2.1. Rëndësia e edukimit

Arsimi është një ndër shtyllat kryesore të një shoqërie të shëndoshë dhe të zhvilluar. Në
mënyrë që një shtet të zhvillohet në shumë dimensione, duke pasur në fokus më së shumti
ekonominë, duhet kushtuar rëndësi të veçantë sistemit arsimor. Çka në të vërtetë ngërthen në
vete është njoftimi me fenomene të reja për të cilat nuk dimë shumë dhe ka për qëllim
zgjerimin e dijes sonë. Ata të cilët do të mësojnë se si të shkruajnë e të lexojnë do t’i sigurojnë
një të ardhme më të mirë familjeve dhe shtetit të tyre. Thënë shkurt, arsimi ka fuqinë që ta
bëjë botën një vend më të mirë. (Education, 2013 ) Sado që vlera e arsimit cilësohet e madhe
dhe e rëndësishme, nuk është se përparësitë dhe rezultatet pozitive të tij i kemi plotësisht të
qarta. Çdo vit shkolle rrit mesataren vjetore të prodhimit të brendshëm bruto (PBB) prej 0.37
%. Çdo vit shkolle rrit të ardhurat për person për 10 %. Po qe se te gjithë nxënësit e vendeve
me të ardhura të ulëta do ta braktisnin shkollën me njohuri themelore të leximit, 171 milion
njerëz do të nxirreshin nga varfëria e skajshme (ky 171 milionësh thënë ndryshe është i
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barabartë me numrin e popullsisë të këtyre vendeve: Australia 20.6 milionë, Kambodia 14.8
milionë, Kanada 33 milionë, Kolumbia 45.3 milionë, Holanda 16.6 milionë, Tunisia 10.4
milionë, Uganda 30.9 milionë) Kjo do të ndikonte në uljen e varfërisë globale për 12 %.
(UNESCO, 2011)
Arsimi është një përcaktues kryesor i rritjes ekonomike, punësimit dhe të ardhurave në
ekonomitë bashkëkohore të bazuara në njohuri, si Bashkimi Evropian. Duke injoruar
dimensionin ekonomik të arsimit do të rrezikonte prosperitetin e gjeneratave të ardhshme,
me pasoja të përhapura për varfërinë, përjashtimin social dhe qëndrueshmërinë financiare të
sistemeve të sigurimeve shoqërore. Provat e ndryshme në dispozicion siguron një fokus të
fortë të agjendës së politikave të BE-së mbi rëndësinë e arsimit, njohurive dhe aftësive.
(Woessmann, 2014) Arsimi mund të shërbejë për shumë qëllime. Mund t'i fuqizojë njerëzit
të jenë qytetarë të pavarur dhe të marrin pjesë në shoqëri. Mund të nxisë vetëdijen qytetare
dhe të nxisë një sistem të përbashkët vlerash dhe kohezioni social. Kjo mund të rrisë vetëdijen
shëndetësore dhe të parandalojë sjelljen kriminale. Ajo gjithashtu mund të shërbejë për
qëllime të thjeshta "të konsumit": gëzimin e pastër të rritjes së kuptimit tonë të botës. Çështja
për arsim mund të bëhet nga shumë perspektiva. (Woessmann, 2014) Vendet si ato të BE –
së, rolin ekonomike të arsimin e shohin si shumë të rëndësishem për ekonomin moderne.
Bazuar në hulumtime të ndryshme, Evropa si rajon varet nga njohuritë dhe aftësitë e
popullsisë së saj dhe si pike primare për të është arsimimi dhe aftësimi i kapitalit njerzor.
Asnjë vend nuk ka arritur që të ketë zhvillim ekonomik pa investime të konsiderueshme në
kapitalin human. Arsimi në çdo kuptim është një nga faktorët themelorë të zhvillimit. Asnjë
vend nuk mund të arrijë një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik pa investime të
konsiderueshme në kapitalin njerëzor. Arsimi pasuron të kuptuarit e njerëzve për veten dhe
botën. Ai përmirëson cilësinë e jetës së tyre dhe çon në përfitime të gjera sociale për individët
dhe shoqërinë. Arsimi rrit produktivitetin dhe kreativitetin e njerëzve dhe promovon
sipërmarrjen dhe përparimet teknologjike. Përveç kësaj, ajo luan një rol vendimtar në
sigurimin e progresit ekonomik dhe social dhe përmirësimin e shpërndarjes së të ardhurave.
(Ozturk, Ilhan, 2001)
Qasja e literaturës për këtë fenomen mund të ndahet në dy fusha të përgjithshme:
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•

Literatura mikroekonomike, që e shikon raportin në mes të mënyrave të
ndryshme të matjes së arritjeve arsimore të një personi dhe se sa ata fitojnë.
Shumica e studimeve tregojnë rezultate të përafërta për çka mund të quhet
shpagim personal apo privat nga arsimi. Në mënyrë individuale kjo do të thotë
se çdo vit shkollimi ngrit të ardhurat e tyre për 10%. Kjo është një shkallë e
jashtëzakonshme e kthimit.

•

Literatura makroekonomike e cila shikon raportin në mes të matjeve të
ndryshme të nivelit total të arritjeve në fushën e edukimit për një vend si tërësi
dhe në shumicën e rasteve matjen standarde të rritjes ekonomike në shprehje
të GDP-së. Shumica e studimeve gjejnë fakte për rritje më të lartë të GDP-së
në vende ku popullata mesatarisht ka kryer më shumë vite shkolle dhe ka
arritur rezultate më të larta në testet e njohurive. (Miller. R, n.d.)

Ai përmirëson cilësinë e jetës së tyre dhe çon në përfitime të gjera sociale për individët dhe
shoqërinë. Arsimi rrit produktivitetin dhe kreativitetin e njerëzve dhe promovon sipërmarrjen
dhe përparimet teknologjike. Përveç kësaj, ajo luan një rol vendimtar në sigurimin e progresit
ekonomik dhe social dhe përmirësimin e shpërndarjes së të ardhurave. (Ozturk, May 2008 )
Arsimi luan një rol jetësor për një jetë produktive dhe të mirë. Ai përmirëson vlerën dhe
përsosmërinë e jetës së dikujt. E pra, një edukim i mirë çrrënjos varfërinë. Duke marrë një
diplomë kolegji, ju jeni në gjendje të merrni punë të kënaqshme që paguan mirë. Për shkak
të pagës tuaj, ju do të jeni në gjendje të përballoni një shtëpi të mirë, veshje, ushqim dhe
nevoja të tjera të jetës. Një diplomë gjithashtu hyn në lojë kur dëshiron të jetë një prind i
mirë. Studimet kanë treguar se nënat që kanë shkuar në shkollë kanë fëmijë më të
shëndetshëm dhe më të ushqyer, të cilët kanë më shumë gjasa të kenë sukses. Gjithashtu,
gratë që shkojnë nëpër shkollë dhe shkojnë në kolegj martohen më vonë, kanë më pak fëmijë
dhe kanë përmirësuar kujdesin prindëror, Arsimi rrit aftësinë e familjeve për të trajtuar
problemet shëndetësore. Ajo i hap njerëzit deri në mundësi të shumta, dhe nuk është ajo që
çdo prind dëshiron për fëmijët e tyre dhe veten e tyre. Shkollimi gjithashtu ndihmon në
parandalimin e rreziqeve të trafikimit, punës dhe abuzimit seksual të fëmijëve. Arsimi
motivon vetë-sigurimin dhe na siguron gjërat që ne kemi nevojë për të marrë pjesë në botën
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e sotme. Kjo na bën më të pavarur dhe të vetëdijshëm për atë që po ndodh sot në botë, së
bashku me vetëdijen për mundësitë dhe të drejtat. Ai ofron një kuptim më të madh të aftësive
dhe potencialit. Siç mund ta shihni, arsimi është një element thelbësor i një jete të suksesshme
dhe të lumtur. Ka shumë mundësi që të hapen për një person që ka diplomë kolegji. (Campbe,
2006)
Arsimi është një nga faktorët më të rëndësishëm për zhvillimet ekonomike dhe sociale të një
shoqërie; dhe është gjithashtu përbërësi kryesor i ndërtimit të kapitalit njerëzor. Është shumë
e vështirë për një vend që të arrijë një progres të suksesshëm ekonomik nëse nuk investon
mjaftueshëm dhe me maturi në arsim. Prandaj, investimet në arsim shihen si pjesë vitale e
zhvillimit ekonomik të një vendi. Është e qartë se investimet arsimore janë të shtrenjta dhe
projekte afatgjata dhe duhet të jenë më të rëndësishme se sa projektet e tjera të mundshme të
zhvillimit për të siguruar mirëqenien dhe prosperitetin e shoqërive. Për fat të keq, kjo ide bie
veçanërisht duke u fokusuar në shumicën e vendeve të pazhvilluara. Për këtë arsye, rëndësia
e arsimit në zhvillimin dhe rritjen ekonomike të një vendi duhet të deklarohet dhe të pohohet
qartë dhe pa dyshim. (Campbe, 2006)
Edukimi ruan dhe shndërron komponentët e rëndësishëm të shoqëritë siç janë kultura, tradita
ose zakonet, të cilat për rrjedhojë janë përjetësuar dhe transmetuar tek gjeneratat e ardhshme.
Arsimi gjithashtu harton motivet e veprimeve të qenieve njerëzore. Për këtë arsye, roli i
arsimit në shoqëri është thelbësor dhe i natyrshëm dhe për këtë arsye shoqëria dhe arsimi
janë konsideruar si entitete të ndërthurura. Për më tepër, arsimi kontribuon në përmirësimin
e personalitetit të dikujt, duke bërë që individi të jetë më i lidhur me shoqërinë që ka ligjet,
rregullat, rregulloret dhe zakonet e veta. Me kalimin e kohës, individi bëhet një qytetar më
aktiv i cili i njeh të drejtat dhe përgjegjësitë e tij / saj dhe gjithashtu mund të jetë i vetëdijshëm
për politikat e qeverisë. Arsimi e prezanton individin në fushën ligjore, morale dhe politike
të jetës publike. Ajo mbështet respektin e ligjit, drejtësinë, rendin publik dhe demokracinë
dhe gjithashtu inkurajon lulëzimin e shoqërisë. Qëllimi i arsimit qëndron jo vetëm në
sigurimin e planprogrameve dhe lëndëve shkollore normale për studentët, por edhe në
përgatitjen e tyre për të jetuar në mënyrë efektive dhe të përgjegjshme si të rritur në shoqërinë
e ardhshme lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare. Për më tepër, shkollat, pavarësisht nga
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forma ose lloji i tyre, janë i vetmi vend ku udhëheqësit dhe intelektualët e së ardhmes mund
të edukohen dhe ato janë gjithashtu vendi ku arrihen nivelet e larta teknologjike, si dhe
përmirësimi i kërkuar nga rritja ekonomike zhvilluar. (Campbe, 2006)
Në botën e sotme, rëndësia e arsimit në rritjen ekonomike është të dukshme dhe të
padiskutueshme. Nëse një vend dëshiron të ketë një rritje të qëndrueshme ekonomike, duhet
të ketë një investim të gjerë në arsim ose kapital njerëzor. Në të kaluarën, ky mendim nuk
ishte aq i vetëkuptueshëm për faktin se autoritetet dhe studiuesit kishin vështirësi në
shpjegimin e marrëdhënieve midis arsimit dhe rritjes ekonomike. Arsyeja kryesore për këtë
vështirësi është se marrëdhënia ndërmjet edukimit dhe rritjes ekonomike është një
konceptual. Kjo marrëdhënie mund të ndryshojë në varësi të çdo vendi dhe strategjive të saj
edukative. Sot askush nuk e pyet më shumë rëndësinë e drejtpërdrejtë të luajtur nga arsimi
apo kapitali njerëzor në rritjen ekonomike të çdo vendi, në shoqëritë tona moderne.
Megjithatë, sistemet arsimore të shumë vendeve u formuan sipas kushteve të pas Luftës së
Dytë Botërore të cilat nuk ishin të zbatueshme në aspektin e shumë aspekteve të ndryshimeve
ekonomike, politike dhe teknologjike të botës moderne. Kjo do të thotë që në shumë vende
sistemi arsimor nuk mund të përshtatet me kushtet, nevojat dhe ndryshimet e sotme. Kjo
marrëdhënie midis arsimit dhe rritjes ekonomike tregon padyshim që këto kushte të reja
mund të ndikojnë në arritjen e arritjeve dhe akumulimit të kapitalit njerëzor. (Campbe, 2006)
Që nga fillimi i shekullit të njëzetë, arsimi, shkollimi, shkenca, teknologjia, njohuria dhe
trajnimi janë bërë elemente të rëndësishme në lidhje me produktivitetin e individëve dhe
shteteve. Kapitali njerëzor i një shteti është konsideruar si një element i rëndësishëm për
rritjen ekonomike dhe zhvillimin e atij vendi. Arsimi njihet si faktori kryesor për
përmirësimin e cilësisë së kapitalit njerëzor. Për këtë arsye, arsimi luan një rol jetësor në
zhvillimin social dhe ekonomik të një vendi. Marrëdhënia mes arsimit dhe rritjes ekonomike
u bazua në idenë se avantazhi kryesor i shkollimit është se një kapital njerëzor i arsimuar
mirë do të thotë dhe nënkupton një nivel më të lartë të produktivitetit të punës. Arsyeja për
këtë mendim është se individët që posedojnë një nivel më të lartë të arsimit janë më të
shkolluar dhe numërohen, dhe për më tepër këta njerëz do të jenë më të trajnuar dhe më
kompetentë në punët e tyre të ardhshme. Për më tepër, punëtorët më të arsimuar mund të
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mësojnë më shpejt dhe do të përshtaten më shpejt me punët dhe detyrat e komplikuara.
Autoritetet e disa shteteve kanë diskutuar këtë çështje dhe kanë arritur në përfundimin se
arsimi i pamjaftueshëm midis kapitalit njerëzor në procesin e prodhimit është problemi
kryesor që rrezikon rritjen ekonomike të çdo vendi.Asnjë komb nuk mund të ketë sukses në
arritjen e një rritje të qëndrueshme ekonomike pa ofruar një arsimim më të mire. (Campbe,
2006)
Arsimi ndihmon që të bëhen studentë të mirë, prindër, sipërmarrës, mjekë, vëllezër e motra
dhe qytetarë të ndershëm. Të jesh në kontakt me një person të arsimuar dhe të kesh një bisedë
inteligjente me të zgjeron njohuritë dhe prezanton një krijimtari dhe gëzim të caktuar në
mendje. (htt15)
Edukimi e bën procesin e zhvillimit kombëtar të shpejtë. Arsimi zhvillon ideologji të mirë
politike. Standardi i jetesës së qytetarëve të saj varet shumë nga niveli i arsimimit që qytetarët
janë në gjendje të fitojnë.
Vlera e arsimit dhe rëndësia e saj mund të kuptohet nga fakti që sapo të lindim, prindërit tanë
na fillojnë të na arsimojnë për një gjë thelbësore në jetë. Një foshnjë fillon të mësojë fjalë të
reja dhe të zhvillojë një fjalor në bazë të asaj që prindërit e tij i mësojnë atij. Ata e edukojnë
atë që është babai i tij, nëna, vëllai, motra etj. Dhe si të sillet me secilin person duke iu dhënë
respekt të duhur. Ata gjithashtu i japin atij njohuri të pavlefshme për etikën dhe moralin që
nga fillimi, kur ai ka një mendje të butë në mënyrë që këto cilësi të qëndrojnë me të për tërë
jetën e tij në formë të kushteve.
Si sillemi me prindërit tanë dhe sa shumë i kemi lidhur me pleqtë tanë është një rezultat i
drejtpërdrejtë i arsimimit fillestar në ditët tona të fëmijërisë. Pra, nuk do të ishte gabim të
thuhet se edukimi fillestar i një personi fillon në shtëpinë e tij. Prindërit udhëzojnë fëmijën e
tyre jo vetëm në hapat e parë kur ai fillon të mësojë se si të ecë; ata gjithashtu e udhëzojnë
atë në hapat që duhet të merren me sjellje, morale dhe respekt.
Ata e edukojnë atë rreth rregullave të shoqërisë dhe pse ata duhet të ndiqen për t'u bërë një
qenie e mirë njerëzore. Ndërsa fëmija rritet, ambiciet dhe dëshirat e tij rriten dhe prindërit
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përpiqen më së miri për t'i dhënë atij mjedisin më të mirë arsimor për t'i bërë ëndrrat e tij të
realizohen

2.1.1. Pse arsimi është kaq i rëndësishëm në jetën tonë?
Një arsimim i mirë e bën individin të zhvillohet personalisht, shoqërisht dhe ekonomikisht.
Arsimi na ndihmon të bëjmë aktivitetet tona të përditshme të jetës në mënyrat më të mira të
mundshme. Arsimi na bën të detyruar. Arsimi na ndihmon të fitojmë aftësi dhe njohuri të
reja që do të ndikojnë në zhvillimin tonë në jetë. Arsimi i jep një personi të gjitha mjetet e
nevojshme dhe vetëdijesimin se si mund të fitojë bukën e tij të përditshme dhe gjalpën. Ai
gjithashtu merr njohuri se si ai mund të rrisë standardin e jetesës duke përmbushur kërkesat
e përditshme të familjes së tij.
Duke pasur një edukim e bën një person të informuar mirë për të drejtat e tij dhe
përgjegjësitë e tij. Ai e di se është e drejta e tij si dhe përgjegjësia e tij për të ushtruar fuqinë
e tij për të votuar dhe për të zgjedhur një përfaqësues të mirë gjatë zgjedhjeve. Një edukim i
mirë i mëson një personi artin e jetës së jetesës në maksimum. Ai i mëson atij se si të përdorë
burimet më të mira të vendit për progres.
Një person arsimor është në gjendje të identifikojë të drejtën nga e gabuara dhe e mirë nga e
keqja.
Gjatë kohës së kundërt, një person i arsimuar është në gjendje të përshtatet me situatën e
vështirë duke prekur në edukimin e tij për t'i bërë gjërat të punojnë në favor të tij. Një edukim
i jep një personi njohuri për vlerat e mira, përgjegjësitë etike dhe morale në jetë
Pas arsimimit, një person është në gjendje të luftojë të këqijat e ndryshme shoqërore dhe
ndihet i fuqizuar për të zhdukur probleme të tilla.
Një person i arsimuar është i vetëdijshëm për mjedisin dhe e di sa e rëndësishme është që
mjedisi të jetë i pastër dhe i pastër. Një prind i arsimuar fut në fëmijët e tij rëndësinë e
pastërtisë dhe gjithashtu e përhap këtë mesazh tek njerëzit e tjerë në rrethin e tij.
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Është vetëm një person i arsimuar i cili ndihet moralisht përgjegjës për të tjerët që udhëtojnë
me të në transportin publik dhe me dëshirë do të heqin dorë nga vendi i tij për të moshuarit
dhe zonjat.
Një politikan i arsimuar e di se si të sillet në publik dhe si të flasësh me mediat siç duhet. Ai
gjithashtu di se cilat janë nevojat dhe ambiciet e publikut dhe bën gjithçka në fuqinë e tij për
t'i kënaqur ato.
Një mjek i arsimuar jo vetëm që trajton pacientin e tij duke përdorur të gjitha mjetet e
disponueshme, gjithashtu i trajton ata me dhembshuri dhe përulësi dhe kujdeset vërtet për
mirëqenien e pacientit.
Një shofer autobus apo kamion i arsimuar di të flasë me njerëzit me edukatë dhe përdor gjuhë
të përshtatshme me të gjithë, qoftë pasagjerë apo shoferë të tjerë në rrugë.
Një mësues i arsimuar mirë është i suksesshëm në mësimin e nxënësve të tij në mënyrë
efektive dhe di të përdorë njohuritë dhe edukimin e tij për zhvillimin e përgjithshëm të
shoqërisë.
Një shoqëri e arsimuar mund t'i ndihmojë të gjithë të rriten dhe të zhvillohen si individë në
fushat e tyre përkatëse.
Një person i arsimuar respekton të gjithë ata që janë më të vjetër se ai dhe rezervon një respekt
të veçantë për të moshuarit dhe zonjat.
Arsimi është një medium për të arritur njohuri. Është qëllimi kryesor për të marrë një arsim;
për të zgjeruar njohuritë tona. Kur e përdorim këtë njohuri që kemi marrë nga edukimi për
qëllime praktike, vetëm atëherë kuptojmë rëndësinë e vërtetë të marrjes së një edukimi në
radhë të parë.
Edukimi nuk është vetëm për shkëmbimin e informacionit dhe udhëzimeve të paracaktuara,
por është një portë që hap aftësitë tona kreative dhe imagjinative. (htt15)
Arsimi është aq shumë i rëndësishëm për suksesin në jetë. Arsimi është i rëndësishëm për
zhvillimin personal, shoqëror dhe ekonomik të kombit. Arsimi është i rëndësishëm për të
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jetuar me lumturi dhe prosperitet. Arsimi fuqizon mendjet që do të jenë në gjendje të krijojnë
mendime dhe ide të mira. Arsimi u mundëson nxënësve të bëjnë analizën gjatë marrjes së
vendimeve për jetën. Një person i arsimuar ka aftësinë për të dalluar të drejtën dhe të
gabuarën, të mirën dhe të keqen. Është përgjegjësia më e madhe e një shoqërie për të edukuar
qytetarët e saj.
Fokusi duhet të jetë në edukimin e grave, sepse njohuritë dhe fuqizimi i një gruaje mund të
sjellë një ndryshim në një familje dhe madje edhe në shoqërinë në tërësi. Njerëzit e
paarsimuar dhe analfabet që mendojnë se gratë nuk kanë të drejtë në arsim. Një person bëhet
i përsosur me arsimin, pasi ai jo vetëm që po fiton diçka nga ai, por gjithashtu kontribuon në
rritjen e një kombi. Ne duhet të kuptojmë rëndësinë e arsimit. Ne duhet të synojmë që çdo
qytetar i kombit tonë të jetë i arsimuar dhe i pavarur.

11

3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Investimet në arsim janë burim i rëndësishëm i zhvillimeve ekonomike, të cilat ndikojnë në
punësim. Arsimi ofron një bazë për zhvillim, bazat mbi të cilat është ndërtuar shumica e
mirëqenies sonë ekonomike dhe sociale. Është çelësi për rritjen e efikasitetit ekonomik dhe
konsistencën sociale. Trajnimi dhe arsimimi më i kualifikuar punonjësve, mund të
përmirësojë ekonominë e një shoqërie, duke rritur produktivitetin në punë. Edukimi rrit
produktivitetin e përgjithshëm dhe fleksibilitetin intelektual të forcës së punës. Në
pikëpamjen mikroekonomike, arsimi rrit fuqinë punëtore të kualifikuar, e cila rrit
produktivitetin e punës dhe kështu do të ketë rritje ekonomike në mënyrë të vazhdueshme
drejt një niveli më të lartë të ekuilibrit të prodhimit. Kur themi fuqinë punëtor kemi parasysh
rolin e arsimit në ngritjen dhe formësimin e tij, duke ofruar kështu shkathtësitë kyçe që
kërkohen në tregun e punës. Sa më i lartë që është niveli i arsimit aq më i lartë do të jetë
niveli i të ardhurave. Gjithashtu ndihmon edhe për të siguruar që një vend të jetë konkurrues.
Sot tregjet botërore karakterizohen nga ndryshimi i teknologjive dhe metodave të prodhimit.
Pastaj arsimimi kontribuon ndjeshëm në ndërtimin e kombit dhe tolerancën ndërpersonale,
me rritjen e integrimit të fëmijës me grupe të ndryshme sociale ose etnike.
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4. METODOLOGJIA E HULUMTIMIT
Ky punim analizon ndikimin e investimeve në arsim në rritjen ekonomike duke përdorur
metodën e një analize empirike dhe një model regresioni bazuar në metodën ku identifikohen
lidhjet midis variablave.
Metodologjia e punimit përbëhet nga hapat e mëposhtëm:
1. Trajtimi i bazave teorike dhe analiza e gjetjeve të literaturës së huaj dhe studimeve
vendase per ndikimin e investimeve në arsim në zhvillimin ekonomik dhe punësim.
2. Ndërtimi i modelit empirik, grumbullimi, përpunimi i të dhënave dhe nxjerrja e
rezultateve
Për realizimin e këtij punimi janë përdorur të dhëna sekondare. Këto të dhëna janë siguruar
nga burime të publikuara dhe janë kryesisht të dhëna nga: Banka Botërore dhe Ministria e
Financave.
Të dhënat statistikore janë pëpunuar nëpërmjet programit statistikor, në mënyrë që të gjendet
lidhja që ekziston ndërmjet variablave në modelin ekonometrik që është ndërtuar, duke
përdorur metodën e një regresioni të thjeshtë linear.
Sipas të dhënave për vitet 2011 - 2016 është analizuar ndikimi i investimeve në arsim në
zhvillimin ekonomik, ku është arritur përfundimi se vlera e korelacionit në mes të variablave
është pozitive, pra është një lidhshmëri e madhe në mes tyre.
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5. REZULTATET EMPIRIKE
Në ditët e sotme investimet në arsim dhe trajnimet e të rinjëve janë një nga kushtet thelbësore
për sfidat ekonomike. Në vendet me ekonomi të zhvilluar si faktorë bazë të pasurisë e shohin
një popullësi (sidomos të rinjët) të shkolluar dhe të trajnuar. Kosova mund të veçohet si një
nga vendet që ka fuqinë puntore shumë të re në moshë. Vendet e zhvilluara si pikë primar
kanë arsimimin dhe trajnimin e të rinjëve, në mënyrë që ata të rinjë ti shërbejnë vendit të vet.
Arsimi ndihmon që të bëhen studentë të mirë, prindër, sipërmarrës, mjekë, vëllezër e motra
dhe qytetarë të ndershëm. Të jesh në kontakt me një person të arsimuar dhe të kesh një bisedë
inteligjente me të zgjeron njohuritë dhe prezanton një krijimtari dhe gëzim të caktuar në
mendje. (htt15) Arsimi është një nga faktorët më të rëndësishëm për zhvillimet ekonomike
dhe sociale të një shoqërie; dhe është gjithashtu përbërësi kryesor i ndërtimit të kapitalit
njerëzor. Është shumë e vështirë për një vend që të arrijë një progres të suksesshëm ekonomik
nëse nuk investon mjaftueshëm dhe me maturi në arsim. Prandaj, investimet në arsim shihen
si pjesë vitale e zhvillimit ekonomik të një vendi. Është e qartë se investimet arsimore janë
të shtrenjta dhe projekte afatgjata dhe duhet të jenë më të rëndësishme se sa projektet e tjera
të mundshme të zhvillimit për të siguruar mirëqenien dhe prosperitetin e shoqërive. Për fat
të keq, kjo ide bie veçanërisht duke u fokusuar në shumicën e vendeve të pazhvilluara. Për
këtë arsye, rëndësia e arsimit në zhvillimin dhe rritjen ekonomike të një vendi duhet të
deklarohet dhe të pohohet qartë dhe pa dyshim. (htt16)
Edukimi ruan dhe shndërron komponentët e rëndësishëm të shoqëritë siç janë kultura, tradita
ose zakonet, të cilat për rrjedhojë janë përjetësuar dhe transmetuar tek gjeneratat e ardhshme.
Arsimi gjithashtu harton motivet e veprimeve të qenieve njerëzore. Për këtë arsye, roli i
arsimit në shoqëri është thelbësor dhe i natyrshëm dhe për këtë arsye shoqëria dhe arsimi
janë konsideruar si entitete të ndërthurura. Për më tepër, arsimi kontribuon në përmirësimin
e personalitetit të dikujt, duke bërë që individi të jetë më i lidhur me shoqërinë që ka ligjet,
rregullat, rregulloret dhe zakonet e veta. Me kalimin e kohës, individi bëhet një qytetar më
aktiv i cili i njeh të drejtat dhe përgjegjësitë e tij / saj dhe gjithashtu mund të jetë i vetëdijshëm
për politikat e qeverisë. Arsimi e prezanton individin në fushën ligjore, morale dhe politike
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të jetës publike. Ajo mbështet respektin e ligjit, drejtësinë, rendin publik dhe demokracinë
dhe gjithashtu inkurajon lulëzimin e shoqërisë.
Edukimi e bën procesin e zhvillimit kombëtar të shpejtë. Arsimi zhvillon ideologji të mirë
politike. Standardi i jetesës së qytetarëve të saj varet shumë nga niveli i arsimimit që qytetarët
janë në gjendje të fitojnë. Arsimi është një medium për të arritur njohuri. Është qëllimi
kryesor për të marrë një arsim; për të zgjeruar njohuritë tona. Kur e përdorim këtë njohuri që
kemi marrë nga edukimi për qëllime praktike, vetëm atëherë kuptojmë rëndësinë e vërtetë të
marrjes së një edukimi në radhë të parë.
Edukimi nuk është vetëm për shkëmbimin e informacionit dhe udhëzimeve të paracaktuara,
por është një portë që hap aftësitë tona kreative dhe imagjinative. (htt15) Arsimi është aq
shumë i rëndësishëm për suksesin në jetë. Arsimi është i rëndësishëm për zhvillimin personal,
shoqëror dhe ekonomik të kombit. Arsimi është i rëndësishëm për të jetuar me lumturi dhe
prosperitet. Arsimi fuqizon mendjet që do të jenë në gjendje të krijojnë mendime dhe ide të
mira. Arsimi u mundëson nxënësve të bëjnë analizën gjatë marrjes së vendimeve për jetën.
Një person i arsimuar ka aftësinë për të dalluar të drejtën dhe të gabuarën, të mirën dhe të
keqen. Është përgjegjësia më e madhe e një shoqërie për të edukuar qytetarët e saj.
Vlera e arsimit dhe rëndësia e saj mund të kuptohet nga fakti që sapo të lindim, prindërit tanë
na fillojnë të na arsimojnë për një gjë thelbësore në jetë. Një foshnjë fillon të mësojë fjalë të
reja dhe të zhvillojë një fjalor në bazë të asaj që prindërit e tij i mësojnë atij. Ata e edukojnë
atë që është babai i tij, nëna, vëllai, motra etj. Dhe si të sillet me secilin person duke iu dhënë
respekt të duhur. Ata gjithashtu i japin atij njohuri të pavlefshme për etikën dhe moralin që
nga fillimi, kur ai ka një mendje të butë në mënyrë që këto cilësi të qëndrojnë me të për tërë
jetën e tij në formë të kushteve.
(Becker & Schultz, 1962) hulumtuan mbi investimin e arsimit. Bënë hulumtime mbi
konceptin e kapitalit njerëzor dhe analizuan se arsimi është investimi më i mirë kombëtar që
në të ardhmen do të ishte i dobishëm për shoqërinë dhe vetë individin.
Ekonomisti rus Strumilin dhe ekonomistë të tjerë evropianë "tërhoqën analogji midis
investimeve në arsim dhe investimeve në kapitalin fizik. (Psacharopoulos).
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(Schultz , 1961) theksoi gjithashtu se investimet në arsim janë të frytshëm për rritjen e
hollësishme ekonomike.
(Hawkes, D and Ugur, M , 2012) kanë dalë me idetë se kapitali njerëzor ka një gamë të gjerë
përfitimesh për individin, shoqërinë dhe ekonominë në tërësi. Me fjalë të tjera, arsimi në
aspektin e shëndetit personal, ulja e nivelit të krimit dhe mbrojtja e mjedisit është përcaktuesi
kryesor i rritjes ekonomike dhe zhvillimit.
Një studim i realizuar nga Afzalet dhe të tjerët në vitin 2012 analizuan marrëdhëniet midis
arsimit dhe rritjes ekonomike dhe tregon se kombet nuk mund të zhvillohen pa investuar në
arsim, perceptuar si një proces shumëdimensional. (Afzal. M, Malik. M, Begum. I, Sarwar.
K and Fatima. H, 2012).
Arsimi është një pjesë esenciale e përpjekjeve të Kosovës për një rritje të shpejtuar
ekonomike, rritje të produktivitetit dhe pagave dhe zvoglim të papunësisë. Dallimet e mëdha
regjionale në rezultatet e arsimit – edhe pas kontrollimit për karakteristika sociale dhe
ekonomike – sygjerojnë se nevojiten përmirësime të mëtutjeshme për të zvogluar dallimet në
cilësinë e arsimit në mes komunave. Pjesërisht si rezultat i kësaj, në disa sektor të ekonomisë
është paraqitur mungesa e aftësive. Njëkohësisht, pjesa më e madhe e popullsisë së Kosovës
do t’i bashkangjitet tregut të punës në disa vitet të ardhme. Për të ndihmuar në luftimin e
këtyre sfidave, autoritetet do të mund të bëjnë shumë më shumë në rritjen e standardeve të
arsimit në të gjithë vendin përmes ndarjes së resurseve shtesë si dhe duke përdorur në mënyrë
më efikase resurset ekzistuese. (Kosovës, Republika e, 2014)
Kosova ka një popullsi të re, me 38 përqind të popullsisë nën moshën 19 vjeçare, shumë më
shumë sesa vendet fqinje siq janë Shqipëria (33 përqind), Bosna (25 përqind), Serbia (23
përqind), Sllovenia (19 përqind) ose Mali i zi (27 përqind) në vitin (2014). Kjo popullsi e re
ofron një mundësi për krijimin e një fuqie punëtore të madhe, të arsimuar me pak presione
fiskale dhe ekonomike të cilat i rëndojnë vendet me një popullsi në plakje – një problem me
të cilin ballafaqohen shumë vende të evropës lindore.

Megjithatë, nëse Kosova nuk

shfrytëzon përparësinë që i ofron popullsia e saj e re, atëherë dividenda demografike mund
të bëhet mallkim demografik. (Kosovës, Republika e, 2014)
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Rritja e qasjes në arsimin e lartë mund të ndihmojë rritjen ekonomike. Bazuar në raportin e
ministris së financave investimet e realizuara në arsim ishin si në tabelen në vijim:

Viti

Investime në arsim

2016

280.15

2015

261.91

2014

230.60

2013

203.12

2012

196.78

2011

192.85

2010

162.12

Figura 1 Shuma e investimeve në arsim për përiudhen 2010- 2016
Burimi: Llogaritjet e autorit
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Figura 2 Paraqitja grafike e Shumës së investimeve në arsim gjatë viteve 2010 - 2016
Burimi: Llogaritjet e autorit
Shihet se shuma e investimeve në arsim nga viti 2010 deri në vitin 2016 ka pasur vetëm
ngritje.
Ndonëse vlera e kapitalit njerëzor ose kostoja përfshin disa përbërës, komponenti thelbësor
aktiv është arsimi dhe trajnimi. Shkalla e ndryshimeve ekonomike dhe shoqërore në
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shoqërinë bashkëkohore - një shoqëri e bazuar në njohuri - kërkon një lloj tjetër të qasjes ndaj
arsimit dhe trajnimit. Ky lloj i shoqërisë kërkon një rishqyrtim të rëndësisë dhe rolit të
kapitalit njerëzor në shoqëri dhe mbi të gjitha, edukimin dhe trajnimin. Investimi në arsim
dhe trajnim nënkupton nxitjen e rritjes, duke pasur parasysh se në ekonominë e re të bazuar
në dije. Shoqëria e re e bazuar në njohuri ofron një potencial të madh për zvogëlimin e
përjashtimit dhe kohezionit social, duke krijuar kushte për rritje ekonomike dhe punësim dhe
duke hapur rrugë të reja të pjesëmarrjes në jetën shoqërore.
Investimi në arsim është investimi më i domosdoshëm për një popull. Hipoteza e këtij punimi
është:
H1 - Investimet në arsim kanë ndikim në rritjen ekonomike në Kosovë.
Të dhënat janë të dhëna sekondare të marra nga Ministia e Financave dhe ASK për periudhën
2011-2016. Për të vërtetuar hipotezën është realizuar analizë empirike, ku si variable e varur
është marrë GDP, kurse variable e pavarur janë marrë investimet në arsim.
Tabela 1. Shuma e investimet në arsim dhe shuma e GDP – së në Kosovë për vitin 2011 2016
Viti

Investimet në Arsim

GDP

2011

192.85

2422.9

2012

196.78

2469.9

2013

203.12

2528.5

2014

230.60

2562.5

2015

261.91

2697.1

2016

280.15

2772.1

Burimi: MF dhe ASK
Për të pare lidhjen mes këtyre dy variablave është realizuar analiza e Korrelacionit.
Korrelacioni është një analizë statistikore e cila tregon lidhjen mes variablit të pavarur dhe
atij të varur.
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Nga tabela e mëposhtmë shihet se variablat në rastin tonë kanë lidhshmeri mjaft të lartë.
Lidhshmeria mes këtyre dy variablave është 98.3%, një lidhje mjaft e forte dhe pozitive.
Bazuar në signifikancen e modelit mund të themi se rezultati është i besueshem. Pasi që
signifikanca e modelit është 0.000 është më e vogel se signifikanca maksimale e lejuar që
është 0.05%. Pra analiza është brenda shkallës së besueshmerisë 95%.

Tabela 2. Korrelacioni mes variablave
Correlations
Investimet.në.ar
GDP
GDP

Pearson Correlation

sim
.983**

1

Sig. (2-tailed)

.000

N
Investimet.në.arsim

Pearson Correlation

6

6

.983**

1

Sig. (2-tailed)

.000

N

6

6

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Burimi: Nga rezultatet e fituara në SPSS
Analiza tjeter është analiza e determinacionit ose e përcaktimit që tregon sesa variabli i
pavarur e shpjegon ose i përgjigjet variablit të varur.

Tabela 3. Koeficienti i përcaktimit dhe durbin watson
Model Summaryb
Change Statistics

Std. Error
Mod
el

R

1

.983a

R

Adjusted R

of the

R Square

F

Square

Square

Estimate

Change

Change

.966

.957

27.84464

.966

112.408

df1

df2
1

4

Sig. F

Durbin-

Change

Watson

.000

a. Predictors: (Constant), Investimet.në.arsim
b. Dependent Variable: GDP
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2.305

Në këtë rast koeficienti i përcaktimit ose R2 është 96.6%, më këtë mund të themi se investimet
në arsim në Kosovë brenda këtyre viteve e shpjegojnë ose i përgjigjen GDP më një përqindje
prej 96.6%.
Bazuar në signifikanc që është 0.000 mund të themi se rezultati është i sakt dhe i besueshem,
pasi që është brenda nivelit të saktësis 95%. Nga kjo mund të themi se hipoteza e punimit
pranohet dhe se investimet në arsim kanë ndikim në rritjen ekonomike në Kosovë.
Një koeficient tjeter i rëndësishem brenda kësaj analizë është koeficienti Durbin – Watson
që tregon se a kanë autokorrelacion variablat mes veti. Vlera e tij ndryshojnë prej 0 deri 4.
Vlera afer 4 tregon se mes variablave ka autokorrelacion negativë Vlera e Durbin Watsonit
preferohet të jetë prej 1.5 deri 2.5. Në rastin tone koeficienti është brenda këtij intervali dhe
mund të themi se ka autokorrelacion pozitiv. Autokorrelacioni pozitiv nënkupton se gabimi
standart i koeficientit b është shumë i vogel.
Gabimi standart ose termi i gabimit E gjendet duke zbritur nga 100% vleren e koeficientit të
përcaktimit.
100 – 96.6 = 3.4
Termi i gabimit E tregon se egzistojnë variabla tjera të rëndësishmë për GDP – në, por që
nuk janë të përfshira në këtë model.

Tabela 4. Tabela ANOVA
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression
Residual
Total

df

Mean Square

87152.945

1

87152.945

3101.295

4

775.324

90254.240

5

F
112.408

Sig.
.000b

a. Dependent Variable: GDP
b. Predictors: (Constant), Investimet.në.arsim
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Që modeli të dal sa më i besueshëm dhe i rëndësishem, modeli është vertetuar edhe përmes
f – testi. F – testi paraqet një test të përgjithshëm të modelit ku tregon se a ka lidhje
signifikante terësore midis variabëlave të pavaurura me atë të varur. Në këtë analizë bëhet
krahasimi i vleres kritike dhe faktike. Nëse vlera faktike është më e madhe se vlera kritike
atëherë pranohet hipoteza e punimit dhe e kundërta.
112.408 (vlera nga rezultatet ne tabele spss) > 13.277 (vlera e fituar ne tabelen statistikore
DF)
Edhe ky test vërteton se hipoteza në punim pranohen dhe bazuar në signifikancen e modelit
themi se modeli është i rëndësishem statistikisht.

Një analizë tjetër e rëndësishme është Regresioni i cili tregon ndikimin e variablit të pavaur
në variablin e varur. Ose më rritjen ose zvoglimin e variablit të pavarur sa rritet apo zvoglohet
variabli i varur.

Tabela 5. Tabela e Regresionit
Coefficientsa

Model
1

Unstandardized

Standardized

95.0% Confidence Interval

Coefficients

Coefficients

for B

B
(Constant)
Investimet.në.arsi
m

Std. Error

1755.009

78.219

3.605

.340

Beta

t

.983

Sig.

Lower Bound Upper Bound

22.437

.000

1537.840

1972.179

10.602

.000

2.661

4.550

a. Dependent Variable: GDP

Y = B0 + B1X1 + E
Y është variabli i varur që në këtë rast është GDP. GDP-ja është një ndër treguesit kryesorë
makroekonomikë për të matur rritjen ekonomike
B0 është konstantja ose sa është variabli i varur pa ndikuar variabla e pavarur.
B1X1, Xii është variabli i pavaur që ndikon në variablin e varur, që në fakt tregon se sa rritet
variabli i varur më ndryshimin për 1 të variablit të pavarur.
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Bazuar në tabele themi se kur investimet në arsim janë të barabarta me zero, atëher GDP
është 1755.009, dhe se kur investimet në arsim rriten për 1 euro atëher GDP rritet për 3.605.

Pra shpenzimet në arsim duhet të shihen si investime në arsim, kthime nga të cilat do të
përshpejtojnë rritjen ekonomike. Përmirësimi i sistemeve të arsimit stimulon rritjen
ekonmike. Një force punëtore e arsimuar dhe e trajnuar është më fleksibile dhe i përgjigjen
më mire nevojave të tregut të punës. Poashtu nivelin më i lartë i edukimit të kapitalit njerëzor
të një vendi ndikon në uljen e normës së varfërisë në atë vend.
Njerëzit e arsimuar janë më të aftë të marrin vendime. Njerëzit e kualifikuar kanë një aftësi
të madhe për të mësuar shkathtësi të reja, për t'iu përshtatur rrethanave në ndryshim dhe për
t’i bërë gjërat ndryshe. Arsimi është një investim shumë i rëndësishëm në zhvillimin e
kapitalit human dhe konsiderohet me të drejtë motori i zhvillimit në ekonominë e re botërore.
Arsimi kontribuon në rritjen ekonomike nëpërmjet kanaleve private dhe publike. Ai është një
nga instrumentet kryesore për nxitjen dhe rritjen e outputit.
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6. PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME
6.1. Rekomandime
Pra arsimimi jo vetëm përgatit individëve që kanë përvetësuar aftësitë themelore, njohuritë,
dhe vlerat përmes arsimimit, por duhet të jetë i "aftë" ti ndihmojë ato në aplikimin e njohurive
të akumuluara duke i shpalosur këto të fundit si aftësitë në vendin e punës në mënyrë që të
kontribuojnë për shoqërinë përmes një kontributi të matshëm në fushën e ekonomisë. Ndaj
për këtë arsye ekonomistët prej kohësh janë përqendruar në rolin që arsimi i lartë ka në
zhvillimin ekonomik të një vend. Bazuar në këto rekomandoj:
1. Përmirësimin e qasjeve për një arsim bazë (të detyrueshëm) cilësor;
2. Riorientimin e kurrikulave ekzistuese drejt Edukim për zhvillim të qëndrueshëm;
3. Zhvillimin e një kuptimi dhe ndërgjegjësimi publik për zhvillim të qëndrueshëm;
4. Ofrimin e kualifikimeve në arsim për Edukim për zhvillim të qëndrueshëm.
5. Të organizohen trajnime të rregullta dhe të shpeshta të mësimdhënëse në mënyrë që

të rritet cilësia e arsimit.
6. Të ndryshohet metoda e mësimdheniës tek disa mësimdhënës, gjatë ligjeratave të këtë

diskutime dhe mendime kritik të studentëve.
7. Të krijohet bashkpunim mes fakulteteve dhe bizneseve, në mënyrë që studentet të

vijojnë praktikë në biznese të drejtimeve përkatëse e pse jo edhe të punësohen.
8. Të mbahen diskutime vetdijesues për të rinjët, më qëllim që të kuptojnë rendësin e

arsimit në zhvillimin ekonomik të vendit.
9. Mësimdhënësit në bashkëpunim më prinderit duhet që të nxisin vijueshmërinë në

shkollë dhe zvogëlojnë shkallën e braktisjes së shkollës.

6.2. Përfundime
Është kuptuar qartë se pa investime në kapitalin human një shtet nuk mund të këtë zhvillim
ekonomik. Kapitali njerëzor është burimi themelor i rritjes ekonomike. Dihet se investimet
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në arsim rrisin fuqinë punëtore të kualifikuar, e cila rrit produktivitetin e punës dhe kështu
do të ketë rritje ekonomike në mënyrë të vazhdueshme drejt një niveli më të lartë të ekuilibrit
të ekonomisë.
Sa më i lartë që është niveli i arsimit aq më i lartë do të jetë niveli i të ardhurave. Gjithashtu
ndihmon edhe për të siguruar që një vend të jetë konkurrues.
Arsimi në çdo kuptim është një nga faktorët themelorë të zhvillimit. Asnjë vend nuk mund
të arrijë një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik pa investime të konsiderueshme në kapitalin
njerëzor. Arsimi pasuron të kuptuarit e njerëzve për veten dhe botën. Ai përmirëson cilësinë
e jetës së tyre dhe çon në përfitime të gjera sociale për individët dhe shoqërinë. Arsimi rrit
produktivitetin dhe kreativitetin e njerëzve dhe promovon sipërmarrjen dhe përparimet
teknologjike.
E gjitha kjo përmbledhje u mbeshtet më analizë empirike e cila doli pozitive në lidhje mes
arsimit dhe rritjes ekonomike. Pra, sipas analizës empirike u vërtetua se ka marrëdhënie
pozitive lineare mes investimeve në arsim dhe rritjes ekonomik. Arsimi është një nga faktorët
më të rëndësishëm për zhvillimet ekonomike dhe sociale të një shoqërie; dhe është gjithashtu
përbërësi kryesor i ndërtimit të kapitalit njerëzor. Është shumë e vështirë për një vend që të
arrijë një progres të suksesshëm ekonomik nëse nuk investon mjaftueshëm dhe me maturi në
arsim. Prandaj, investimet në arsim shihen si pjesë vitale e zhvillimit ekonomik të një vendi.
Është e qartë se investimet arsimore janë të shtrenjta dhe projekte afatgjata dhe duhet të jenë
më të rëndësishme se sa projektet e tjera të mundshme të zhvillimit për të siguruar mirëqenien
dhe prosperitetin e shoqërive. Për fat të keq, kjo ide bie veçanërisht duke u fokusuar në
shumicën e vendeve të pazhvilluara. Për këtë arsye, rëndësia e arsimit në zhvillimin dhe
rritjen ekonomike të një vendi duhet të deklarohet dhe të pohohet qartë dhe pa dyshim.
Edukimi ruan dhe shndërron komponentët e rëndësishëm të shoqëritë siç janë kultura, tradita
ose zakonet, të cilat për rrjedhojë janë përjetësuar dhe transmetuar tek gjeneratat e ardhshme.
Arsimi gjithashtu harton motivet e veprimeve të qenieve njerëzore. Për këtë arsye, roli i
arsimit në shoqëri është thelbësor dhe i natyrshëm dhe për këtë arsye shoqëria dhe arsimi
janë konsideruar si entitete të ndërthurura. Për më tepër, arsimi kontribuon në përmirësimin
e personalitetit të dikujt, duke bërë që individi të jetë më i lidhur me shoqërinë që ka ligjet,
rregullat, rregulloret dhe zakonet e veta. Me kalimin e kohës, individi bëhet një qytetar më
24

aktiv i cili i njeh të drejtat dhe përgjegjësitë e tij / saj dhe gjithashtu mund të jetë i vetëdijshëm
për politikat e qeverisë. Arsimi e prezanton individin në fushën ligjore, morale dhe politike
të jetës publike. Ajo mbështet respektin e ligjit, drejtësinë, rendin publik dhe demokracinë
dhe gjithashtu inkurajon lulëzimin e shoqërisë.
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